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CODEN RIBAEG Stru~ni ~lanak
HRVATSKO SLATKOVODNO RIBARSTVO U 2000.
GODINI S PRIJEDLOGOM MJERA ZA
RJE[AVANJE PROBLEMA U PROIZVODNJI
I. Jahutka, Z. Homen
Saetak
Kako bi se donosile pravovaljane odluke i mjere za pobolj{anje stanja u
slatkovodnom ribarstvu, nuno je postojanje jedinstvenog sustava pra}enja
potrebnih podataka. U tu svrhu Odjel slatkovodnog ribarstva pri Upravi
ribarstva, Ministarstva poljoprivrede i {umarstva uputio je tre}u godinu za
redom upitnik za utvr|ivanje stanja u slatkovodnom ribarstvu uzgajiva~ima
slatkovodne ribe, te obrazac godi{nje izvje{}e o radu [RU svim {portskori-
bolovnim udrugama.
Obra|eni su podaci s 38 uzgajali{ta slatkovodne ribe; od toga s 23
uzgajali{ta toplovodnih vrsta riba i s 15 uzgajali{ta hladnovodnih vrsta riba.
Podaci se odnose na proizvodnju ostvarenu u godini 2000., plan proizvodnje
za 2001. godinu, povr{ine uzgajali{ta slatkovodne ribe, djelatnike zaposlene na
uzgajali{tu, potro{enu hranu i sirovine, raspoloive alate, realizaciju na do-
ma}em i inozemnom tri{tu i ispla}enim nov~anim poticajima za uzgoj
slatkovodne ribe.
Proizvodnja slatkovodne ribe u godini 2000. iznosila je ukupno 6.029,18
tona; 4.867,43 tone toplovodnih vrsta riba i 1.161,75 tona hladnovodnih vrsta
riba. U usporedbi s 1999. godinom ukupna je proizvodnja smanjena 2,53%.
Pad proizvodnje odnosi se na proizvodnju toplovodnih vrsta riba, dok je
proizvodnja hladnovodnih vrsta riba porasla ~ak 48,96%.
Za godinu 2001. planira se proizvodnja od 6.960,61 tone slatkovodne ribe,
{to je 13,38% vi{e od proizvodnje ostvarene godine 2000.
Ukupne povr{ine uzgajali{ta bile su 2000. godine 11.632,05 ha. Smanjenje
ukupnih povr{ina u usporedbi s pro{lom godinom iznosi 2,42%. Toplovodne
vrste riba uzgajane su na 11.621,19 ha, dok su povr{ine za uzgoj hladnovodnih
vrsta riba pove}ane 46,82% i iznose 108.608,00 m2.
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Stavljanjem u odnos ukupno ostvarene proizvodnje i proizvodne povr{ine
dobiva se prinos po jedinici povr{ine, koji na {aranskim ribnja~arstvima iznosi
535,00 kg/ha, a na pastrvskim ribogojili{tima 243,88 t/ha.
Tijekom godine 2000. na uzgajali{tima je bilo zaposleno 606 radnika, od
toga broja 11,85% radnika zaposleno je povremeno.
U promatranoj godini potro{eno je 11.201,62 tone razne hrane, te 2.053,83
tone sirovina. Kod broja alata zabiljeen je lagani porast u odnosu prema 1999.
godini.
Kao jedna od mjera unapre|enja proizvodnje slatkovodne ribe ispla}eni su
nov~ani poticaji za nare~eni uzgoj. U godini 2000. ispla}eno je ukupno
13.803.500,04 kune.
U promatranoj godini na otvorenim vodama {portski su ribolovci i
gospodarski ribari ulovili 447,47 tona ribe. [portskih je ribolovaca bilo 57.221,
a gospodarskih ribara na slatkim vodama 24.
Klju~ne rije~i: proizvodnja slatkovodne ribe, ukupne povr{ine, nov~ani
poticaji, ulov
UVOD
Jedan od vanijih poslova i obveza Ministarstva poljoprivrede i {umarstva jest
pra}enje stanja u podru~ju djelokruga svoje nadlenosti. Tako ve} tre}u godinu
za redom Odjel slatkovodnoga ribarstva pri Upravi ribarstva, Ministarstva
poljoprivrede i {umarstva upu}uje potkraj kalendarske godine svim uzga-
jiva~ima slatkovodne ribe upitnik za pra}enje stanja u uzgoju slatkovodne ribe.
I svim {portskim ribolovnim udrugama upu}en je, radi prikupljanja podataka,
obrazac godi{njeg izvje{}a o radu [RU.
U ovom su radu obra|eni podaci s 38 uzgajali{ta slatkovodne ribe, od toga
s 23 {aranska ribnja~arstva i 15 pastrvskih ribogojili{ta. Za dva uzgajali{ta riba
napravljena je procjena stanja na osnovi proizvodnje prethodnih godina.
Traeni podaci o {portskoribolovnim udrugama odnose se na broj ri-
bolovaca te njihov ulov u godini 2000.
Smatramo da su takvi podaci vrlo korisni te da se samo na temelju
konkretnih i to~nih podataka mogu donositi pravovaljane mjere da bi se
unaprijedilo slatkovodno ribarstvo.
PROIZVODNJA SLATKOVODNE RIBE
U godini 2000. toplovodna ribnja~arstva imala su velike {tete od posljedica
su{a u ljetnim mjesecima, {to je i vidljivo u smanjenoj proizvodnji u odnosu
prema planiranoj. [tete od su{a o~itovale su se kao izravne {tete ~ija je
posljedica uginu}e ribe, te posredne {tete koje se o~ituju smanjenim prirastom
Ribarstvo, 59, 2001, (3), 107120
                I. Jahutka i sur.: Hrvatsko slatkovodno ribarstvo
108    
ribe i nenapla}enim poticajima za uginulu ribu. Ostvarena proizvodnja na
{aranskim ribnja~arstvima godine 2000. bila je 32,15% manja od pro{logodi{-
njega plana proizvodnje za nare~enu godinu (H om e n  i sur., 2000).
Dok je na {aranskim ribnja~arstvima zabiljeen pad proizvodnje u odnosu
prema planiranoj proizvodnji te prema proizvodnji ostvarenoj u 1999. godini,
pastrvska su ribogojili{ta zabiljeila znatan porast proizvodnje. Razlog je u
~injenici da na{e tri{te jo{ nije dovoljno zasi}eno ribom iz te proizvodnje, te
da se sve vi{e uzgajiva~a koji imaju uvjete za tu proizvodnju odlu~uje za
njezino pro{irenje.
U tablici 1. prikazano je kretanje proizvodnje slatkovodne ribe u razdoblju
od godine 1995. do 2000. Iako se 1998. godine o~ekivao rast proizvodnje i to
~ak za 27,69% do istoga nije do{lo zbog velikih {teta nastalih od poplava (1999.
godina) te {teta od su{a (2000. godina) (H om e n  i sur., 2000). Kod uzgoja
toplovodnih vrsta riba vidljiva su kolebanja u proizvodnji, koja su uvelike
uzrokovana ve} dobro poznatim ~imbenicima, od kojih valja spomenuti su{e i
{tete od za{ti}enih ptica mo~varica, koji izravno utje~u na smanjenje proizvod-
nje. U promatranom petogodi{njem razdoblju proizvodnja pastrva pove}ana je
za 6,5 puta, {to dovoljno govori o mogu}nostima i raspoloivim kapacitetima
za takvu proizvodnju.
Proizvodnja slatkovodne ribe u godini 2000. iznosila je ukupno 6.029,18
tona, {to je 2,53% manje u odnosu prema godini 1999. Toplovodnih vrsta riba
proizvedene su 4.867,44 tone (tabl. 2), dok je hladnovodnih vrsta slatkovodne
ribe proizvedeno 1.161,75 tona (tabl. 3.), {to je 48,96% vi{e nego u godini 1999.
Najve}i pad u odnosu prema godini 1999. zabiljeen je u proizvodnji linjaka
(60,80%), dok je znatan porast proizvodnje zabiljeen u proizvodnji bijelog
glava{a (88,38%) te u proizvodnji {tuke (64,37%). Kod proizvodnje hladnovod-
nih vrsta riba porast proizvodnje zabiljeen je i kod konzumne ribe i kod
mla|a i kalifornijske pastrve i poto~ne pastrve.
Tablica 1. Proizvodnja slatkovodne ribe u razdoblju od godine 1995. do 2000.




1995. 4.633,22 176,48 4.809,70
1996. 3.804,53 263,57 4.068,10
1997. 4.292,70 327,23 4.619,93
1998. 5.963,68 539,85 6.503,53
1999. 5.592,52 592,99 6.185,51
2000. 4.867,43 1.161,75 6.029,18
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[aran kao dominantna vrsta u uzgoju slatkovodne ribe u 2000. godini
sudjeluje sa 63,36%, slijedi proizvodnja pastrva s 20,49%, biljodernih vrsta
riba (bijeli amur, sivi i bijeli glava{) s 12,93% te ostalih vrsta riba s 3,22%.
Od ostalih vrsta riba najzastupljenija je proizvodnja soma s 1,02%, dok je
proizvodnja linjaka i smu|a najmanje zastupljena.
Za godinu 2001. planira se proizvodnja od 6.960,61 tona slatkovodne ribe;
od toga 5.749.35 tona toplovodnih vrsta i 1.211,26 tona hladnovodnih vrsta.
Proizvodnja koja se planira za godinu 2001. ve}a je 13,38% od proizvodnje
ostvarene 2000. godine. Koliko }e se to planirano pove}anje i ostvariti, ovisi i
o ve} spomenutim ~imbenicima (su{a, {tete od kormorana), kao i o ostalim
uvjetima proizvodnje (krediti, hrana, visina vodnogospodarskih naknada). Kako
je {teta od su{a tijekom ljeta godine 2000. imala kao posljedicu i indirektne
{tete, odnosno smanjene priraste, kona~ni rezultati vidjet }e se tek nakon
trogodi{njeg razdoblja, i to zato {to su velike {tete nanesene kako konzumnim
ribama, tako i jednogodi{njem i dvogodi{njem mla|u.
Tablica 2. Proizvodnja toplovodnih vrsta slatkovodne ribe po vrstama i katego-
rijama u godini 2000.
Table 2. Warmwater fish production by species and categories in the year 2000.







1. {aran 464,65 1.128,92 2.358,47 3.952,04
2. bijeli amur 28,48 39,67 264,88 333,03
3. sivi glava{ 13,50 23,24 281,12 317,86
4. bijeli glava{ 5,61 5,000 71,59 82,20
5. som 5,11 14,61 38,01 57,73
6. smu| 1,19 0,25 8,14 9,58
7. {tuka 1,30 1,00 18,98 21,28
8. linjak 1,35 1,10 6,07 8,52
9. ostalo 38,50 13,27 33,43 85,20
UKUPNO 559,69 1.227,06 3.080,69 4.867,44
Tablica 3. Proizvodnja hladnovodnih vrsta slatkovodne ribe po vrstama i
kategorijama u godini 2000.
Table 3. Coldwater fish production by species and categories in the year 2000.






10.608.195,00 215,55 942,70 1.158,25
2. poto~na
pastrva
120.000,00 1,50 2,00 3,50
UKUPNO 10.728.195 217,05 944,70 1.161,75
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Najve}e se pove}anje predvi|a za proizvodnju linjaka (69,03%), ali budu}i
da je najve}i pad proizvodnje u godini 2000. imala ta vrsta, planirano pove}anje
zapravo je vra}anje u okvire ostvarene proizvodnje nare~ene vrste slatkovodne
ribe u 1999. godini. Za proizvodnju biljodernih vrsta riba (sivog i bijelog
glava{a i bijelog amura) planirana je manja proizvodnja.
Sama struktura proizvedene slatkovodne ribe prema planu proizvodnje, ne
}e se ni u godini 2001. bitno izmijeniti (graf 1.).
Graf 1. Planirana struktura proizvodnje slatkovodne ribe za godinu 2001.
Graphic 1. Planned freshwater fish production structure for the year 2001
POVR[INE UZGAJALI[TA SLATKOVODNE RIBE
a) Povr{ine
Uz pove}ane zahtjeve tri{ta za pastrvom, pove}ana je proizvodnja te ribe, a
samim time pove}ana je i povr{ina na kojima se one uzgajaju. Situacija na
{aranskim ribnja~arstvima dosta je druk~ija. Zbog dobro poznatih problema u
uzgoju te velikih financijskih obveza koje terete ovu proizvodnju (visoke
vodnogospodarske naknade, veterinarske usluge, {tete od ptica mo~varica...)
uzgajiva~i su bili prisiljeni smanjivati povr{ine na kojima se provodi uzgoj.
Ukupne povr{ine na kojima se uzgajala slatkovodna riba bile su 2000.
godine 11.632,05 ha, {to je smanjenje od 2,42% u usporedbi s 1999. godinom.
Toplovodne vrste riba uzgajane su na ukupno 11.621,19 ha, {to je 2,47% manje
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nego u godini 1999. Ukupne povr{ine pastrvskih ribogojili{ta pove}ane su u
odnosu prema 1999. godini 46,82% i iznosile su 108.608,00 m2.
Proizvodne povr{ine smanjene su u usporedbi s godinom 1999. 7,02%, i
iznosile su 9.185,28 ha. Proizvodne povr{ine {aranskih ribnja~arstava iznosile
su 9.174,86%, a pastrvskih ribogojili{ta 104.245,50m2. U odnosu prema godini
1999. proizvodne povr{ine {aranskih ribnja~arstava smanjene su 7,08%, a
pastrvskih ribogojili{ta pove}ane 51,64%.
Struktura povr{ina uzgajali{ta slatkovodne ribe neznatno je izmijenjena.
Kao i godine 1999. najzastupljenije su bile povr{ine koje su se iskori{tavale za
uzgoj konzumne ribe (76,00%), zatim dolaze mladi~njaci sa 16,80%, rastili{ta
su zastupljena s 4,23%, mati~njaci s 1,81%, zimovnici s 0,69% i mrjestili{ta s
0,12%.
b) Prinos po jedinici povr{ine
Kod izra~una prinosa po jedinici povr{ine uzimaju se u obzir dva parametra,
i to proizvodna povr{ina uzgajali{ta te ostvarena ukupna proizvodnja na njima.
Ostvarena ukupna proizvodnja zbroj je proizvedene konzumne ribe (66,76%
ukupno proizvedene slatkovodne ribe u godini 2000.) i proizvedenog mla|a
(33,24% ukupno proizvedene slatkovodne ribe u godini 2000.).
Kod uzgoja toplovodnih vrsta riba, uzimaju}i ta dva parametra u izra~un,
dolazi se do prinosa od 535,00 kg/ha u godini 2000. Takav je ostvareni prinos
15,42% manji od prinosa ostvarenog u godini 1999. I u toj promatranoj godini
zabiljeeni su uzgajiva~i koji su ostvarili zadovoljavaju}i prinos od preko 1.000
kg/ha te su tako osigurali rentabilnost svojega poslovanja.
Prinos po jedinici povr{ine kod uzgoja hladnovodnih vrsta riba bio je u
2000. godini 243,88 t/ha. Takav je prinos 45,42% ve}i od prinosa ostvarenoga
u godini 1999.
ZAPOSLENICI
Prema dostavljenim podacima, na uzgajali{tima slatkovodne ribe u godini
2000. bilo je zaposleno 606 radnika; od toga 486 na {aranskim ribnja~arstvima
i 120 radnika u pastrvskim ribogojili{tima. U odnosu prema godini 1999.
smanjenje broja zaposlenih iznosi 7,49%, odnosno u usporedbi s godinom 1998.
(kada je zabiljeeno najvi{e djelatnika na uzgajali{tima) 9,15% (tablica 4).
Budu}i da je u ovoj grani dosta izraen sezonski karakter poslova, od
ukupnog broja zaposlenih 11,85% radnika zaposleno je povremeno. Taj je
postotak mnogo ve}i na {aranskim ribnja~arstvima i iznosi 22,45%, dok je
9,71% radnika u pastrvskim ribogojili{tima zaposleno samo povremeno.
Kao i u svim dosada{njim godinama promatranog razdoblja, i u 2000.
godini, zbog karaktera poslova koji se obavljaju u uzgajali{tima, najve}i je
postotak nekvalificiranih radnika i on iznosi 33,33% ukupnoga broja za-
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poslenih, dok je najmanji postotak (1,65%) VKVradnika (tablica 5). Kako smo
u svim dosada{njim radovima isticali vanost zapo{ljavanja i radnika s visokom
i vi{om stru~nom spremom, napominjemo da je i u godini 2000. taj postotak
bio zadovoljavaju}i i iznosio je 8,25%. Tako|er je za pohvalu i podatak da se
sve vi{e voditelja uzgajali{ta odlu~uje i na daljnje akademsko obrazovanje iz
podru~ja ribarstva te se tako stvaraju uvjeti za primjenu novih znanstvenih
spoznaja u svim fazama uzgoja slatkovodne ribe.
U godini 2000. proizvedeno je prosje~no 8,65 tona slatkovodne ribe po
jednom radniku. Proizvodnja po jednom radniku u spomenutoj godini gotovo
je istovjetna u {aranskim i u pastrvskim uzgajali{tima. Ne{to je ve}a ona u
{aranskim i iznosi 8,89 tona po radniku, dok je ona u pastrvskim 8,41 tonu
po radniku.
Tablica 4. Kretanje broja zaposlenih od godine 1995. do 2000.
Table 4. Movement of employees number in the 1995.2000. period
Godina Broj zaposlenih Ukupno
Uzgajali{ta
Ribnja~arstva Ribogojili{ta
1995. 590 54 644
1996. 569 61 630
1997. 545 61 606
1998. 603 64 667
1999. 555 100 655
2000. 486 120 606
Tablica 5. Kvalifikacija i broj radnika zaposlenih na uzgajali{tima slatkovodne
ribe u godini 2000.
Table 5. Qualification and number of workers employed on freshwater fish
farms in the year 2000.





1. VSS 25 7 32
2. V[S 14 4 18
3. SSS 81 34 115
4. NSS 60 17 77
5. VKV 6 4 10
6. KV 75 14 89
7. PKV 61 2 63
8. NKV 164 38 202
UKUPNO 486 120 606
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Prema podacima iz godine 1994. (T u r k , 1996), kada je taj prosjek iznosio
9,00 tona po radniku, ovo je neznatno smanjenje od 3,89%. U usporedbi s
godinom 1999. po jednom je radniku na uzgajali{tu proizvedeno 9,44 tone ribe,
{to je smanjenje od 8,37%.
POTRO[ENA HRANA I SIROVINE
a) Hranidba
Tijekom godine 2000. na uzgajali{tima slatkovodne ribe potro{eno je 11.201,62
tone hrane. Na ribnja~arstvima je utro{ena 9.421,91 tona, a na ribogojili{tima
1.779,71 tona hrane.
Zbog pove}anih temperatura tijekom ljetnih mjeseci te pogor{anja ostalih
ekolo{kih uvjeta koli~ina otopljenog kisika u vodi bila je smanjena, a samim
tim i aktivnost riba koje su sve slabije ili nikako nisu uzimale hranu, pa je
potro{eno 24,94% manje hrane nego u 1999. godini. Pove}ana proizvodnja
hladnovodnih vrsta slatkovodne ribe zahtijevala je i pove}anu prehranu, te je
promatrane godine potro{eno 46,69% vi{e hrane nego u 1999. godini.
Hranidbeni koeficijent, koji ozna~ava koli~inu pohranjene dodatne hrane
potrebne za prirast 1 kilograma mase ribe (B o j ~ i }  i sur., 1982) kod uzgoja
toplovodnih riba iznosi 2,60 kg, dok hranidbeni koeficijent kod uzgoja hladno-
vodnih vrsta iznosi 1,51 kg. Hranidbeni koeficijent varira od uzgajali{ta do
uzgajali{ta, te dosee maksimalnu vrijednost na nekim uzgajali{tima i 4,00 kg.
b) Sirovine (gnjoiva, vapno, dezinfekcijska sredstva)
U godini 2000. potro{ene su 2.053,83 t raznih sirovina (tablica 6). Da bi se
pobolj{ali uvjeti u proizvodnji ribe, sirovine su neizbjeni faktor u proizvodnji.
Od sirovina je pra}en potro{ak umjetnih gnojiva, stajskog gnojiva, vapna,
raznih dezinfekcijskih sredstava i sredstava za ~i{}enje.
Tablica 6. Potro{ene sirovine na uzgajali{tima slatkovodne ribe u godini 2000.
Table 6. Raw materials at freshwater fish farms expended in the year 2000.
Redni broj Vrsta sirovine Ukupno (t)
1a. Umjetna gnojiva mije{ana  kompleksna
gnojiva
49,50
1b. du{i~na gnojiva 157,65
2. stajski gnoj 165,50
3. vapno 1.676,02
4. dezinfekcijska sredstva 4,26
5. sredstva za ~i{}enje 0,27
6. ostalo 0,64
UKUPNO 2.053,83
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Budu}i da su pove}ana proizvodnja i povr{ine pastrvskih ribogojili{ta,
pove}an je i potro{ak onih sirovina koje su uporabljene na tim uzgajali{tima
(dezinfekcijska sredstva i sredstva za ~i{}enje).
RIBOLOVNI ALATI I OPREMA
[to se ti~e ribolovnih alata, pra}eno je kretanje broja ~amaca, izvanbrodskih
motora, mrea za izlov ribe te sa~marica. Od ostalih alata evidentiran je broj
raznih bazena (44), pumpi za vodu (3), elevatora (3), te vaga, transportera za
ribu, utovarki.
Obra|eni podaci upu}uju na ~injenicu da se broj alata, bez kojih se posao
na uzgajali{tima ne moe obavljati, u usporedbi s 1999. godinom znatno
pove}ao. Tako je broj ~amaca u 2000. iznosio 244, dok ih je u 1999. godini
bilo 10,66% manje, odnosno 218. Mrea za izlov bilo je u godini 2000. 436, {to
je 72,25% vi{e nego 1999. godine. Broj izvanbrodskih motora iznosi 83, a
sa~marica 70.
UKUPNA RASPODJELA I PRODAJA PROIZVEDENE
SLATKOVODNE RIBE
a) Raspodjela proizvedene slatkovodne ribe
Proizvedena slatkovodna riba najvi{e je prodavana na tri{te veleprodajom
(2.397,33 tone), zatim maloprodajom (401,93 tone) te putem rekreacijsko{port-
skog ribolova na ribnjacima (160,75 tona). Za reprodukciju (nasad) uzgajiva~i
su raspodijelili 1.704,90 tona, dok su gubitci iznosili 613,12 tona. Zalihe ribe
31. XII. 2000. iznosile su 1.651,46 tona.
Kako smo u izvje{}u o stanju slatkovodnog ribarstva za 1999. godinu i
predvidjeli, sve vi{e proizvedene slatkovodne ribe plasira se putem rekreacijsko
{portskog ribolova. Uz takav na~in plasmana proizvedene ribe, uzgajiva~i
ribi~ima nude i druge turisti~ke i ugostiteljske usluge.
b) Ukupna prodaja na doma}em i inozemnom tri{tu
Na doma}em i inozemnom tri{tu u godini 2000. ukupno je prodano ribe u
vrijednosti oko 45.000.000,00 kuna. Toplovodne vrste riba izvoze se u Bosnu
i Hercegovinu, Italiju te na tri{te Savezne Republike Jugoslavije. Prema
dostavljenim podacima, izvozi se {aran (dvogodi{nji i konzumni), amur (dvo-
godi{nji i konzumni), sivi glava{ (konzumni), som (konzumni), te ostale vrste
kao {to je ameri~ki somi}.
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NOV^ANI POTICAJI
Sukladno Zakonu o nov~anim poticajima i naknadama u poljoprivredi i
ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99, 46/00, 69/00, 83/00, 101/00), te
Pravilniku o na~inu i postupku za ostvarivanje nov~anih poticaja i naknada u
poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 53/00, 98/00, 17/01) poti~e se
i uzgoj slatkovodne ribe.
Od mjeseca svibnja 2000. izmjenama i dopunama Zakona o nov~anim
poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu pove}ani su iznosi nov~anih
poticaja te su u sustav poticaja uzgoja uvedeni linjak i {tuka. Sada iznos
nov~anog poticaja za uzgoj {arana, bijelog amura i glava{a (tolstolobika) iznosi
4,00 kn/kg, a uzgoj pastrve, soma, smu|a, linjaka i {tuke 6,00 kn/kg.
Iz tablice 7. razvidno je da su tijekom godine 2000. za poticanje uzgoja
slatkovodne ribe ispla}ene 13.803.500,04 kune, {to je 20,65% vi{e nego u godini
1999., odnosno 65,86% vi{e u usporedbi s 1997. godinom, od kada se
primjenjuje poticanje uzgoja slatkovodne ribe.
REKREACIJSKO[PORTSKI I GOSPODARSKI RIBOLOV
Slatkovodno ribarstvo, osim uzgoja, obuhva}a i rekreacijsko{portski ribolov te
gospodarski ribolov.
Tijekom godine 1999. rekreacijsko{portskim ribolovom bavilo se je 53.116
{portskih ribolovaca, dok je 2000. taj broj porastao 7,17% i iznosio je 57.221.
U usporedbi s prijeratnim godinama, konkretno 1989., kada je broj {portskih
ribolovaca iznosio 85.699, smanjenje iznosi ~ak 33,23%. Op}enito se uo~ava
pove}anje broja rekreacijsko{portskih ribolovaca, pa se moe o~ekivati vra}a-
nje njihova broja na prijeratne godine.
Tablica 7. Ispla}eni nov~ani poticaji za uzgoj slatkovodne ribe po vrstama u
godini 2000.
Table 7. Financial incentives payed out for freshwater fish breeding by species
in the year 2000.
Redni broj VRSTA RIBE Koli~ina (kg) Kuna (kn)
1. {aran 2.090.608,35 7.819.917,39
2. bijeli amur 239.585,25 868.947,05
3. glava{ (bijeli i sivi) 316.948,40 1.190.218,22
4. linjak 2.427,85 14.567,10
5. {tuka 6.730,70 40.384,20
6. som 60.318,85 337.798,60
7. smu| 6.970,90 39.361,40
8. pastrva 612.707,05 3.492.306,08
UKUPNO 3.336.297,35 13.803.500,04
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Gospodarskih ribara na slatkim vodama bilo je jednako i godine 2000. (24).
Tijekom godine 1999. na otvorenim je ribolovnim vodama ulovljeno
ukupno 425,37 tona, a 2000. godine 457,47 tona slatkovodne ribe. U strukturi
ulova vanijih vrsta riba najzastupljeniji je dakako {aran (31,79%), zatim
biljoderne vrste riba (9,42%), som (5,04%), {tuka (4,88%), te smu| (2,82%).
Hladnovodne vrste riba ~ine 1,96% ukupnog ulova slatkovodne ribe. Ostale su
vrste slatkovodnih riba zastupljene vrlo malim postotcima.
PROBLEMI U PROIZVODNJI I PRIJEDLOZI
ZA NJIHOVO RJE[AVANJE
Tijekonm vi{egodi{njeg pra}enja stanja u proizvodnji slatkovodne ribe uo~eno
je da se ve} dui niz godina pojavljuju isti problemi na koje na{i uzgajiva~i
slatkovodne ribe upozoravaju tijela dravne uprave raznim analizama ra|e-
nima u Hrvatskoj gospodarskoj komori  Grupaciji akvalkulture. Na prvom
nacionalnom znanstvenostru~nom savjetovanju u Bizovcu godine 1966. go-
dine, kojemu je cilj bio valorizirati stanje slatkovodnog ribarstva, me|u ostalim,
raspravljalo se je i o strategiji slatkovodnog ribarstva kao temelja za izradbu
novogaZakona i podzakonskih propisa o slatkovodnom ribarstvu (Popovi} i
Homen, 1996.). 
Jedan od najve}ih problema s kojim su suo~eni priizvo|a~i slatkovodne ribe i
dalje su {tete koji ~ine razne ihtiofagne  ribodere vrste ptica prije svega
za{ti}ena vrsta veliki vranac  kormoran. Ministarstvo poljoprivrede i {umar-
stva  Uprava ribarstva tijekom prethodnog razdoblja poduzela je niz
aktivnosti kojima je upozorila na potrebu rje{avanja naknada {teta nastalih od
kormorana i drugih za{ti}enih ptica mo~varica, sporazumno sudskim nagod-
bama.
Veliki problem u poslovanju ribnja~arskih tvrtki po op}oj su ocjeni previsoke
vodnogospodarske naknade koje znatno optere}uju njihovo financijsko pos-
lovanje. Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva zatrailo je izmjenu Zakona i
podzakonskih propisa u smislu ukidanja odnosno smanjivanja vodnogospodar-
skih naknada. Na temelju nare~enoga Dravna uprava za vode izmijenila je
Pravilnik o obra~unu i pla~anju naknade za izkori{tavanje voda kojim je
smanjila korekcijski koeficijent godi{njeg pove}anaja ukupnog iznosa naknade
od 0,05 na 0,01 za 2001. godinu. 
Da bi se odralo i jo{ bolje razvilo slatkovodno ribarstvo u Republici
Hrvatskoj, potrebno je poduzeti sljede}e:
1. Pove}anje proizvodnje na {aranskim ribnjacima mora pratiti i promjena
proizvodnog asortimana, usmjerena smanjivanju udjela {arana u proizvodnji, a
pove}anju tri{no interesantnijih i nedostatnih vrsta riba (smu|, {tuka, linjak,
som).
2. Intenzitet uzgoja na {aranskim ribnja~arstvima potrebno je prepustiti
zahtjevima tri{ta.
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3. Iskoristiti ekolo{ke prednosti ekstenzivnog oblika uzgoja u smislu
ekolo{ke proizvodnje hrane s posebno certificiranim proizvodom.
4. Modernizirati postoje}e ribnjake opremom i rekonstrukcijama uz povoljne
kredite koji se daju za razvitak i obnovu poljodjelstva.
5. Smanjiti odnosno ukinuti vodnogospodarske naknade te smanjiti nak-
nade za obvezne veterinarskosanitarne preglede.
6. Trajno rije{iti naknadu {tete koje ~ine za{ti}ene ptice mo~varice, i to
godi{njom pau{alnom naknadom po hektaru proizvodne povr{ine ribnjaka.
7. Valorizirati vanost i ulogu obiteljskih ribnja~arskih gospodarstava u
proizvodnji ribe u Republici Hrvatskoj te na odgovaraju}i na~in poticati njihov
razvoj.
8. Stimulirati marketing, istraivanje tri{ta i promidbu slatkovodnih riba
i proizvoda od riba radi pove}anja potro{nje.
9. Uspostaviti bolju poslovnu povezanost u smislu zajedni~kog nastupa na
tri{tu te u smislu pove}anja proizvodnje ribljih proizvoda.
10. Podi}i razinu razli~itih oblika edukacije svih sudionika u slatkovodnom
ribarstvu.
11. Zakonsku regulativu prilagoditi provedbi ciljeva strategije slatkovodnog
ribarstva.
ZAKLJU^AK
Na osnovi obra|enih podataka o stanju slatkovodnog ribarstva u godini 2000.
moe se zaklju~iti da bi ukupna proizvodnja slatkovodne ribe bila znatno ve}a
da nije bilo {teta od su{a. To se moe zaklju~iti i na temelju pove}anja
proizvodnje hladnovodnih vrsta riba koje nisu imale nare~ene {tete. Naime,
planovi proizvodnje ribe u toplovodnim i hladnovodnim ribnjacima podjednako
su trebali dati ve}u proizvodnju u godini 2000.
Iako je slatkovodno ribarstvo ve} vi{e godina suo~eno s ozbiljnim pro-
blemima koji prate proizvodnju riba, odrivi razvitak ribnja~arskih tvrtki
rezultat je zajedni~kih napora proizvo|a~a ribe i nadlenog Ministarstva u
prevladavanju tih problema. Nov~ani poticaji koji se ispla}uju za proizvedenu
ribu u znatnoj su mjeri ublaili globalne probleme koji prate ovu proizvodnju.
U idu}em razdoblju o~ekujemo ve}u proizvodnju ribe za kojom je sve ve}a
potranja na tri{tu. Otvaraju se i nova (biv{a) tri{ta, {to osigurava plasman
proizvoda.
Rezultat spomenutog sve je ve}i interes gra|ana za gradnju manjih
obiteljskih ribnjaka koji bi, uz proizvodnju ribe, pruali i druge turisti~ke i
ugostiteljske usluge vezane uz ribnjak.
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Summary
FRESHWATER FISHERIES OF THE REPUBLIC OF
CROATIA IN THE YEAR 2000
I. Jahutka, Z. Homen*
In order to make valid decisions and measures for improving situation in
freshwater fishery, it is necessary to have a unique system of data observa-
tion. For this purpose for the third year in a row the Ministry of Agriculture
and Porestry, Fisheries Direction, Department of Freshwater Fisheries has
sent out a questionnaire to the breeders of freshwater fish with the view to
identify situation in freshwater fisheries, and a form of annual report of work
to all the Sportfishing Associations.
The data from 38 freshwater fish farms have been processed: 23 warm
water fish farms, and 15 coldwater fish farms. The data refer to production
achieved during the year 2000, the production plan for the year 2001, areas
of freshwater fish farms, workers employed on fish farms, expended provisions
and rawmaterials, available tools, realisation at Croatian and foreign market
and payed out financial incentives for freshwater fish breeding.
Freshwater fish production in the year 2000 amounted a total of 6,029.18
tons; 4,897.43 tons of warmwater species, and 1,161.75 tons of coldwater
species. In comparison with the year 1999, the total production decreased by
2.53%. This production decrease refers to warmwater fish production, while
the coldwater fish production increased by 48.96%.
For the year 2001 we are planning a production of 6,960.61 tons of
freshwater fish, which an increase of 13.38% compared to the production
realised in 2000.
Total area of fish farms in 2000 was 11,632.05 ha. In relation to the year
1999, the total fish farms area has been narrowed down by 2.42% in 2000.
Warmwater fish species are bred on 11,61.19 ha, while the area for breeding
coldwater fish extended by 46.82% and they now occupy 108,608.00 m2.
If we correlate the total production with the production area, we get an
income per surface unit, that on carp fish farms amounts 535.00 kg/ha, and
on trout fish farms 243.88 t/ha.
During the year 2000 there were 606 workers employed on the fish farms,
with a percentage of 11.85% of parttime workers.
In the observed year we have expended 11,201.62 tons of different
provisions, and 2,053.13 tons of raw materials. Compared to 1999, as far the
number of used tools is concerned, we have observed a slight increase.
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As one of the improvement measures in freshwaterfish breeding, we have
payed out financial incentives for the ordered breeding. In the year 2000 a
total sum of 13,803,504.00 KN has been payed out.
The fish catch caught by sports anglers and fishmongers of fresh water
amounted 447.47 tons in the observed year. The number of sports anglers was
57,221 persons, and the number of fishmongers of fresh water was 24.
Key words: freshwater fish production, total area, incentive funds, catch
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